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ABSTRAKT

Analizat e pasqyrave financiare përbën një tersi mjetesh teknikash analitike dhe metodash
të nevojshme për analizimi e biznesit. Është mjet diagnostifikimi për vlerësimin e
aktivisteve të financimit, investimit. Gjithashtu është një mjet vlerësimi për vendimet e
drejtimit dhe vendimeve te tjera te njësie ekonomikë. Fillimisht vetëm bankieret dhe disa
vëzhgues shumë të specializuar ishin të afte të këshillonin mbi gjendjen financiare të
njësive ekonomike. Sot janë të shumët personat apo institucionet të bëjnë një gjykim të
qartë mbi përformancën dhe mbi gjendjen financiare të njësisë ekonomike.
Pasqyrat financiare për qëllime të përgjithshme janë ato pasqyra që synojnë të plotësojnë
nevojat e përdoruesve që nuk janë në pozitën të kërkojnë raporte speciale që të plotësojnë
nevojat e tyre të veçanta për informacion. Pasqyrat financiare për qëllime të përgjithshme
përfshijnë ato të paraqitura veçmas ose brenda një dokumenti tjetër publik si p.sh. një
raport vjetor ose një prospektus. Ky Standard nuk zbatohet për strukturën dhe përmbajtjen
e pasqyrave financiare të shkurtuara të përgatitura në përputhje me SNK 34 Raportimi
Financiar i Ndërmjetëm. KY Standard zbatohet njëlloj për të gjitha njësitë ekonomike dhe
pavarësisht nëse ato kanë nevojë ose jo të përgatisin pasqyra financiare të konsoliduara
ose pasqyra financiare individuale, siç përcaktohet në SNK 27 Pasqyrat Financiare të
Konsoliduara dhe Individuale.
Ky Standard përdor një terminologji që është e përshtatshme për njësitë ekonomike
fitimprurëse, përfshirë njësitë e biznesit të sektorit publik. Njësitë ekonomike me aktivitet
jo fitim prurës në sektorin privat, sektorin publik ose qeveritar që duan të zbatojnë këtë
Standard mund të kenë nevojë të ndryshojnë përshkrimet lidhur me zëra të veçantë të
pasqyrave financiare dhe për pasqyrat financiare në vetvete. Pra pasqyrat financiare kanë
shumë rëndësi të përgatiten për çdo aktivitet pa marrë parasysh formën për arsye se na
ndihmojnë shumë në marrjen e vendimeve sa më të drejta për aktivitetin. Në këtë punime
është bërë analizimi i pasqyrave financiare të një nga bankat komerciale në Kosove
konkretisht Banka Ekonomike. Të analiza e rezultateve do prezantohen dy pasqyrat
fondamentale të bankës ekonomike pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyra e
pozicionit financiare dhe pastaj është bërë një analizimi i treguesve financiare. Treguesit
e likuiditeti, efikasitetit, profitabilitetit, po ashtu do shohim në mënyrë grafike fitimin
I

neto, pasurit, detyrimet dhe ekuitetin e bankës ekonomike ndër vite, po ashtu në fund do
shohim krahasimin e treguesve financiare.
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1. HYRJA
Analiza e pasqyrave financiare na ndihmon të lexojmë, kuptojmë dhe ti përdorim pasqyrat
financiare për të marrë vendime të mira.
Pasqyrat financiare janë përgatitur shpesh nga njerëzit e biznesit për t’i ndihmuar ata në
vlerësimin e gjendjes së tyre financiare është e nevojshme që të sigurojnë
pasqyrat financiare të veçanta me kërkesë të një autoritete vendore te cilat kanë të drejt
në kontrollimin e tyre, në Kosovë pasqyrat financiare dorëzohen dhe kontrollohen në
ATK.

Një grup në bazë të pasqyrave financiare do të përbehet nga një pasqyrë e të ardhurave e
cila tregon fitimin ose humbjen për një periudhë kohore, dhe një pasqyrë e pozicionit
financiarë e cila është një përmbledhje e pasurive, detyrimeve dhe kapitalit për një
periudhë kohore të caktuar.
Pasqyra e rrjedhës së parasë së gatshme e cila përmbledhë faturat dhe pagesat e parave të
gatshme gjatë një periudhe.
Kjo është shpesh mjete i dobishëm për menaxhimin dhe për pronaret për të parë gjendej
e parasë së gatshme për të parë në të vërtet se ku ndodhet paraja.
Një punime diploma ka një strukturë dhe një qëllime të caktuar, në këtë punime kryesisht
fokusi kryesore është analizimi i pasqyrave financiare. Te një nga bankat komerciale që
operon në Kosovë. Në rastin e këtij punimi është Banka Ekonomike, te cilat do punohen
treguesit e raportimit financiarë dhe pastaj do të behet krahasimi i tyre. Pasqyrat
financiare janë raporte të cilat ju lejojnë të tjerëve të vlerësojnë aktivitetin ekonomik.
Në këtë punime është ndarë në disa pjese si në vijim: në kapitullin e parë do ketë një hyrje
të temës, në kapitullin e dytë do bëjmë shqyrtimin e literature të cilat do përmbaj këto
pika 2.1 Pasqyrat Financiare, në piken 2.2 do jetë Sistemi bankar, në kapitullin e tretë do
jetë Deklarim Problem, në kapitullin e katër do të tregohet për Metodologjinë e punimit,
në kapitullin e pestë do jetë Analiza dhe Prezantimi i Rezultateve dhe në kapitullin e fundi
do të behet konkludim dhe diskutimi i temës.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1 Pasqyrat financiare

Pasqyrat financiare janë një paraqitje e strukturuar e pozicionit financiar dhe
përformancës financiare të një njësie ekonomike. Objektivi i pasqyrave financiare për
qëllime të përgjithshme është të siguroj informacione lidhur me :
•

Pozicioni financiare

•

Përformancës financiare dhe

•

Fluksin monetar të një nejse ekonomike

Pasqyrat financiare tregojnë gjithashtu rezultate lidhure me administrimin e burimeve që
u janë besuare .
Kriteret dhe parimet e ndërtimit të pasqyrave financiare janë:
•

Qartësia dhe vërtetësia

•

Materialiteti (rëndësia)- përmbajtja e të gjithave rregullave kanë rendësi të veçantë
në përpilimin e pasqyrave financiare

•

Korrektësia në përpilimin e PF

•

Kujdesi në ( në veprimet e krijimit të PF)

•

Kostoja historike – të gjithave mjetet e kompanisë paraqiten në lartësinë e të
dhënave reale monetare

2.1.1 Nevoja për pasqyra financiare
Grupe të ndryshe njerëzish kanë nevoje për informacion rreth aktiviteteve afariste të
secilit biznes. Çdo aktivitete që ushtron veprimtari ekonomike me efikasitet pse duhet të
mërzitet e të shpenzoje kohe për të përpiluare procedurat e vete të kontabilitet në mënyre
që të përpilojë informacionet e vete financiare. Çdo aktivitet që ushtron veprimtari
ekonomike duhet të përpiloj informacione rrethe aktivitet të tyre, për arsye se ka grupe të

2

interesuar të cilat e kanë dëshire ose nevoje të këtyre informacioneve. Varësisht nga
veprimtari e ekonomike e një biznesit, duhet të jenë dhe të përgatisin pasqyra financiare,
mirëpo çdo aktivitet duhet të përpilojë informacione financiare në mënyrë që çdo vendime
që merret rreth aktivitet ekonomike të sjell përfitime më të mira.

2.1.2 Nevojat e përdoruesve dhe palëve të interesuar për pasqyrat financiare
Ka shumë gjasa që grupet më poshtë të jenë të interesuara dhe të kenë informacione
financiare rreth një banke apo ndonjë kompani të çfarëdoshme:
1. Menaxheret e kompanisë të caktuare: Atyre ju nevojiten informacione rrethe
situatës financiare të kompanisë – mënyrën se si është dhe të marrin vendime e në
të ardhmen të jete mirë.
2. Aksionarëve të kompanisë ata janë të interesuar të dine se sa mirë i përmbushin
detyrat menaxherët e kompanisë, po ashtu janë të interesuar të dine sa fitime
prurës janë aktivitet afariste.
3. Personat që punojnë në kompani janë të interesuar të kenë informacione rrethe
pasqyrave financiare në mënyrë që të jene sigurt që vendi i tyre i punës ka të
ardhura të mjaftueshëm për të kryer obligimet ndaj punëtorëve.
4. Furnitorët janë të interesuar të kanë informacione rrethe aftësi të kompanisë për
të paguar borxhet e veta.
5. Personat që financojnë kompaninë mund të jete një banke apo ndonjë forme tjetër
e cila lejojnë një overdarf ose që siguron një kreditim afatgjate, dëshiron të
sigurohet nëse është e mund të ri-paguaj pagesat dhe interesin e bashku me shumat
e marra hua.
6. Autoritet tatimore kërkojnë të dine rrethe fitimeve të biznesit në mënyre që
vlerësojnë tatimin e pagueshëm prej kompanisë.
7. Punonjësit e kompanisë kanë të drejt të kenë informacione rrethe pasqyrave
financiare, për arsye se varet e ardhmja e tyre, karriera dhe shuma monetare e
pagave të tyre varet nga kjo situatë.
8. Analist dhe këshilltar financiare kanë nevoje për informacione për klientët ose
persona që marrin këshilla prej tyre.
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9. Qeveritë dhe agjencitë e tyre janë të interesuare për alokimin e burimeve dhe si
pasoje për entitetin e burimeve.
10. Publiku i gjerë entiteti ka ndikim mbi elementet e publikut të gjerë në një serë
mënyrash. Për shembull krijimi i vendeve të reja të punës , dhe përdorimi i
furnitorëve vendas ato kontribuojnë në ngritjen ekonomike të vendetë (SHKÇAK,
2015).

2.1.3 Standardet ndërkombëtare të raportimit financiarë (SNRF) dhe Standardet
ndërkombëtare të kontabiliteti (SNK)
SNK 1 - Paraqitja e pasqyrave financiare
SNK 2 - Stoqet
SNK 7 - Pasqyra e rrjedhjeve të parasë të gatshme
SNK 8 - Politikat e kontabilitetit, vlerësimet e kontabilitet dhe gabimet
SNK 10 - Ngjarjet pas përfundimit të periudhës raportues
SNK 11 - Kontratat e ndërtimit
SNK 12 - Tatimi ne fitim
SNK 14 - Raportimi segmental
SNK 15 - Informacionet që reflektojnë në ndryshimin e çmimeve
SNK 16 - Pasurit e patundshme, impiantet dhe pajisjet
SNK 17 - Lizingjet
SNK 18 - Të hyrat
SNK 19 - Kosto e përfitimeve pensionale
SNK 20 - Kontabiliteti për grandet qeveritare dhe shpalosje asistencës qeveritare
SNK 21 - Efektet e ndryshimit në kursin e këmbimit të valutës së huaj
SNK 23 - Kosto e huamarrjes
SNK 24 - Shpalosje e palëve të ndërlidhura
SNK 25 - Kontabiliteti për investime
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SNK 26 - Kontabiliteti dhe raportimi planeve pensionale
SNK 27 - Pasqyrat e ndara dhe të konsoliduara financiare
SNK 28 - Investimet në ortakëri
SNK 29 - Raportimi financiar në ekonomit hipër-inflacion
SNK 30 - Shpalosja e bankave dhe institucioneve financiare në pasqyrat financiare
SNK 31 - Investimet në sipërmarrje të përbashkët
SNK 32 - Instrumente financiar: shpalosja dhe paraqitja
SNK 33 - Fitimet për aksion
SNK 34 - Raportimi financiar i përkohshëm
SNK 36 - Dëmtimi i pasurive
SNK 37 - Provizioni dhe kontingjencat (eventualitetet): pasuritë kontingjente dhe
detyrimet kontingjente
SNK 38 - Pasurit e patrupëzuar
SNK 39 - Instrumente financiare: regjistrimi në kontabilitet dhe matja
SNK 40 - Investimet në pasurit e patundshme
SNK 41 - Bujqësia

Korniza konceptuale për përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare

SNRF 1 - Adoptimi për herë të parë i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit
Financiar
SNRF 2 - Pagesat e bazuara në aksion
SNRF 3 - Shkrirjet afariste (Kombinimet e biznesit)
SNRF 4 - Kontratat e sigurimeve
SNRF 5 - Ndërprerja e operacioneve dhe pasuritë jo-qarkulluese të mbajtura për shitje
SNRF 6 - Eksplorimi për vlerësimin e burimeve minerale
SNRF 7 - Instrumente financiare-shpalosjet (SHKÇAK, 2015).
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2.1.4 Rëndësia e përgatitjes së pasqyrave financiare
Përgatitja e pasqyrave financiare është shumë e rëndësishme për shumë arsyeje:
•

Kompania ka informacionet për gjendjen e saj financiare

•

Kompania sheh se sa është në gjendje të ju kthehet investimi

•

Përgatitja e pasqyrave tregon se sa kompani zotëron pasuri dhe sa detyrime

•

Kompani shikon qarkullimin e parasë së gatshme

•

Vendimmarrje e përqendruare

•

Planifikim me i mirë në afat të ndryshme

2.1.5 Pasqyrat kryesor financiare
Rendësi të madhe për bankat dhe çdo aktivitet tjetër që ushtrojnë veprimtarinë
ekonomike, duhet të mbaje dhe të dorëzojë në ATK pesë pasqyrat kryesor të kontabilitetit:
•

Pasqyra e pozicionit financiare

•

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve

•

Pasqyra e rrjedhës së parasë së gatshme

•

Pasqyra e ndryshimit në ekuitet

•

Shpalosjet e politikave kontabël dhe shënimet shpjegues

2.1.6 Pasqyra e pozicionit financiar

Pasqyra e pozicionet financiar është fondamental në kontabilitet. Pasqyra paraqet
gjendjen e kompanisë për një periudhe të caktuar kohorë. Përbëhet nga Pasurit, Detyrimet
dhe Kapitalin ose Ekuiteti.
Ekuacioni bazë ne kontabilitet është:
Pasurit = Detyrimet + Ekuiteti
Elemente kryesore të pasqyrës janë:
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Pasuria, që nënkupton çdo gjë që firma e posedon dhe e ka shfrytëzime pasuritë e firmës
kanë prejardhje nga detyrimet ose janë kapital i firmës.
Pasuritë ndahen në:
•

Pasuritë qarkulluese

•

Pasuritë jo-qarkullues

Pasuri qarkullues - nënkupton ato pasuri të cilat mund të kthehen në para të gatshme
brenda 12 muajve.
Pasuria jo qarkullues - nënkupton ato pasuri të cilat mund të kthehen në para të gatshëm
për një periudhe me te gjate se 12 muaj.
Detyrimet, që nënkuptojnë ato mjete që firma është duke i shfrytëzuar por janë në pronësi
të huaje deri në atë moment që firma paganë tërësisht për to.
Detyrimet ndahen në:
•

Detyrimet afatshkurta

•

Detyrimet afatgjata

Detyrimet afatshkurta - janë ato detyrime të cilat planifikohen të shlyhen brenda 12
muajve.
Detyrimet afatgjata - janë ato detyrime të cilat firma planifikon ti shlyej në periudhe më
të gjatë se 12 muajve.

Ekuiteti është detyrime i veçantë i detyrimeve që firma ia ka vete pronarit.

2.1.7 Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve
Qëllimi kryesore i kësaj pasqyre është paraqitja e neto fitimit. Nëse të hyrat janë më të
mëdha se shpenzimet kemi një rezultate pozitivë, nëse të hyrat janë më të ulëta se
shpenzimet kemi një rezultat negative.
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Përbehet nga të hyrat dhe shpenzimet. Të hyrat paraqesin rritjen e pasurisë apo
zvogëlimin e detyrimeve që rezultojnë nga shitja e mallrave apo shërbimeve.
Shpenzimet paraqesin zvogëlimin e pasurisë apo rritjen e detyrimeve, të krijuar nga
përdorimi i pasurisë për gjenerimin e te hyrave.

2.1.8 Pasqyra e rrjedhave të parasë

Pasqyra e rrjedhave të parasë është një ndër pasqyrat që tregon mënyrën e lëvizjes së
parasë së gatshëm për gjatë një periudhe kontabël, kjo pasqyre përgatite nga pasqyra e
pozicionit financiar, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, dhe pasqyra e ndryshimit
në ekuitet.

Kjo pasqyrë përbehet nga tri aktivitet kryesore të biznesit:
•

Aktivitet Financuese,

•

Aktivitet Investuese,

•

Aktivitet Operative.

Kjo pasqyre përgatite në dy forma :
•

Metoda Indirekte,

•

Metoda Direkte.

Në Kosovë për përgatitjen e pasqyrës së rrjedhës së parasë të gatshëm përdoret më shumë
metoda indirekte .

2.1.9 Pasqyra e ndryshimit në ekuitet
Si pasqyre raporton informacionin për ndryshimin në gjendjen e kapitalit të kompanisë
gjatë një periudhe fiskale.
Përbehet nga dy komponent kryesor:
•

Kapitali fillestar,

•

Fitimi i mbajtura (SHKÇAK, 2015).
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2.1.10 Shpalosjet e politikave kontabël dhe shënimet shpjegues
Është një ndër pasqyrat kryesore të cilat aktivitete duhet të ja bashkëngjisin pasqyrave
tjera financiare. Në të tregohen se cilat metoda përderen për llogaritjen e stoqeve, tregohet
me gjerësisht për zhvlerësimin e pasurive etj.

Karakteristikat cilësore të pasqyrave financiare

Karakteristikat cilësore janë tipare që bëjnë informacionin e dhënë në pasqyrat financiare
të dobishme për përdoruesit. Sipas standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit janë katër
karakteristikat cilësore kryesore:
•

Kuptueshmëria

•

Përkatësia

•

Besueshmëria

•

Krahasueshmëris (SHKÇAK, 2015)

Raportimi financiare

Raportimi financiare është një mënyre e regjistrimit, analizimit dhe përmbledhjes e të
dhënave financiare. Të dhënat financiare është emri që është dhënë transaksioneve
financiare që kryhen secili aktivitete afariste. Raportimi financiare në Kosovë behet një
herë në vite me pasqyrat kryesore financiare, duhet të dorëzohen në ATK deri me
31.03.201x dhe të kryhen obligimet që kanë ndaj ATK-së (SHKÇAK, 2015).
Treguesit financiare nuk është e obliguar me ligje të dorëzohen në ATK apo të përgatiten,
mirëpo kanë shumë rëndësi që të përpilohen në për arsye se tregojnë më saktë gjendjen e
kompanisë.
Në vijime do të tregojmë treguesit financiare kryesore (Indikatorët)
•

Treguesit e profitabilitetit

•

Treguesit e likuiditeti

•

Treguesit levës

•

Treguesit efikasiteti (I. Shuli & Rr. Perri, 2015).
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Formulat e treguesve të raportimit financiar ( indikatorëve )

Tabela 1. Indikatorët e efikasitetit (IE)
1.Indikatorët e qarkullimit në asetet = Të hyrat nga shitjet / Totali i pasurive
2.Indikatorët e kohës mesatare të arkëtimit = Llogaria e Arkëtueshme / Shitjet ditore
3.Indikatorët e qarkullimit të inventarit = KMSH / Stoqet
4.Indikatori i shitjes të inventarit = Stoqet / KMSH/365ditë
Burimi: (A. Celina, 2015)

Tabela 2. Indikatorët e Profitabilitetit (IP)
1.Indikatori i margjinës neto = Fitimi neto + kamata / Shitjet
2.Indikatorët e kthimit në asetet = Fitimi neto + kamata / Pasuritë totale
3.Indikatorët e kthimit në ekuitet = Fitimi neto / Ekuitetin
Burimi: (A. Celina, 2015)

Tabela 3. Indikatorët Levës (IL)
1. Indikatorët e borxhit afatgjatë = Detyrimet afatgjata / Detyrimet afatgjata + Ekuiteti
2. Indikatorët e borxhit kapital = Detyrimet afatgjata / Ekuiteti
3. Indikatorët e borxhit total = Totali i detyrimeve / Totali i pasurive
Burimi: (A. Celina, 2015)

Tabela 4. Indikatorët Likuiditetit (IL)
1.Indikatoret neto kapitalit qarkullues në asetet = Neto kapitali qarkullues / Asetet
total
2.Indikatorët e tanishëm = Pasuria qarkulluese / Detyrimet afatshkurta
3.Indikatoret e shpejtësisë = Paraja e gatshme + LL/A / Detyrimet afatshkurta
4.Indikatori i parasë së gatshme = Paraja e gatshme / Detyrimet afatshkurta
Burimi: (A. Celina, 2015)
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Interpretimi i duhur i indikatorëve financiar ndihmon kompanitë në:
•

Vendimmarrje të orientuar

•

Marrjen e masave efikase

•

Investime te duhura

•

Kontroll efikas

•

Profitabilitetit dhe efiçencen (A. Celian, 2015).

2.2 Sistemi Bankar

2.2.1 Kuptimi dhe definicioni i bankave

Fjala bankë kryesisht mendohet se rrjedhe prej fjalës italiane “Banco” që do të thotë tezge
(banke). Funksioni i parë i bankave ishte këmbimi (ndërrimi i parasë, pasi që atëherë kanë
ekzistuare llojet e ndryshime të parave metalike me kualitet dhe peshe të ndryshëm.
Bankat kanë lindur në bazë të punëve në lidhjen me këmbimin e parasë dhe punëve
depozitare.
Në vendet e zhvilluara ekzistojnë shumë institucione financiare private, të cilat nuk mund
të quhen banka, prandaj duhet përcaktuar sa më saktësisht definicionin e bankave në
mënyrë që të shihet dallimi në mes bankave dhe institucioneve tjera financiare.
Që një institucion financiare të quhet bankë duhet ti plotësoj këto katër kritere:
•

Të ndikon krijimin e parave (p.sh përmes lejimit të kredive, ose emisionit të
parave nga banka qendrore),

•

Që veprimtaria kryesore është marrja dhe dhënia e kredive,

•

Të mbështet realizimin e qëllimeve të politikes ekonomike dhe zhvillimore të
vendit,

•

Të ndikon në qarkullimin e pagesave dhe shpejtimin e qarkullimit monetare.

Në bazë të këtyre kritereve në grupin e bankave nuk hyjnë bursat, entet kliringu,
institucionet e brokerave, etj. të cilat luajnë rol të rëndësishëm por nuk i plotësojnë këto
kritere. Bankat pra i plotësojnë këto katër kritere që i dallojnë ato prej institucioneve tjera
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financiare, mirëpo duhet potencuar se me punët e kreditimit afatgjate merren edhe
institucionet financiare që nuk janë banka, mirëpo ato nuk merren profesionalisht me
marrjen e depozitave dhe të kredive dhe dhënien e kredive, sikurse bankat. (Frederice S.
Mishkin, Stanley G. Eakins, Tregjet dhe Instuticionete, 2009).
Definicionin më të plote mbi bankat e ka dhënë Zvicerani Dr. Filip Somary. Sipas tij
banka është një institucion, puna kryesore e së cilës është marrja e kredive në forme të
parave, dhe ai thotë se për kuptimin e bankës nuk është kryesore ana e aktivit (kreditë,
plasmanit kreditore të bankës), por ana pasivit të bilancit (depozitat). Pra fuqia e bankës
vlerësohet në bazë të vëllimit të obligimeve të saj (depozitave që regjistrohen në pasiv)
dhe besimit të cilin e ka banka te depozitarit. (Analysis for Fincial Menagement)
Esenca e definicionit të bankës qëndron në marrjen dhe dhënien e kredive në mënyrë
profesionale si dhe me ndërmjetësimin financiar, ku mund të dallojmë dy grupe themelore
të punëve (funksioneve) financiare të bankës:
Punët (funksioni) e krijimit të parave – Funksioni (punët) i krijimit të parave ka një
rëndësi shumë të madhe, dhe ai në rend të parë përfshin krijimin e parave nga ana e
Bankës Qendrore (përmes emisionit të bankënotave dhe monedhave) me qellim të
furnizimit të ekonomisë me sasi të nevojshme me para, dhe kjo paraqet krijimin e bazës
monetare apo parasë primare, mirëpo në rend të dytë edhe bankat e tjera komerciale
(depozitare) nëpërmjet lejimit të kredisë, blerjes dhe shitjes së letrave me vlerë bëjnë
krijimi e parasë bankare ose depozitare. Pra bankat komerciale (depozitare) në bazë të
depozitave që i kanë dhe kreditë e marra nga B.Q, bëjnë lejimin e kredive në rast se
krijojnë sasi plotësuese të parave në ekonomi. Dhe duhet potencuar së aftësia e sistemit
të bankave komerciale (depozitare) për rritjen e sasisë së parave që me parë e kanë pranuar
(në radhë të parë nga B.Q ose nga depozitare) quhet multiplikim monetare-kreditor.
(Analysis for Fincial Menagement)
Punët (funksioni) e ndërmjetësimit financiare – Funksioni (punët) i ndërmjetësimit
financiare ka një rëndësi shumë të madhe, dhe ai përfshinë ndërmjetësimin në mes të
sektorëve të ndryshëm, të cilët kanë suficit financiare dhe sektorëve të cilët kanë deficit
financiare.
Ky funksion përmban këto katër komponentë:
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•

Grumbullimin e mjeteve disponueshme ne kuadër të ekonomisë kombëtare,

•

Transformimi i strukturës së afatit të depozitave, gjë që i mundëson bankës që me
anë të depozitave afatshkurtra të jep kredi afatgjata,

•

Krijimi i metodave sa më efikase të grumbullimit e lejimit të mjeteve monetare,

•

Sigurimi i koncentrimit optimal të rrjedhave monetare me qellim të tejkalimit të
kufizimeve territoriale, kohore dhe kufizimeve të destinimit.

Funksioni i ndërmjetësit është pothuajse funksion bazik i bankave sepse ai është prezent
në gati tërë afarizmin bankar. Ky funksion përfshinë të gjitha punët të cilat i kryen banka,
d.m.th. punët e grumbullimit të mjeteve (depozitave) si dhe punët e plasmanëve (punët
kreditore të bankës) (Frederice S. Mishkin, Stanley G. Eakins, Tregjet Dhe Instuticionete
Finciare, 2009).

2.2.2 Llojet e bankave

Më herët kanë dominuar bankat e tipit universal që janë marrë me të gjitha punët bankare,
mirëpo me zhvillimin e forcave prodhuese bëhet specializimi gjithnjë e më i madh i
bankave. Ndarja e bankave behet sipas shumë kritereve: p.sh sipas degëve ekonomike të
cilat bankat u japin kredi, sipas afatit të punëve, etj. Mirëpo kriteri me i përhapur për
klasifikimin e bankave është se si ato i sigurojnë mjetet e nevojshme financiare. Në bazë
të këtij kriteri banka ndahen në:
Llojet e bankave :
•

Banka emetuese( qendrore)

•

Bankat komerciale (depozitare)

•

Bankat afariste

•

Bankat investive

•

Bankat e specializuara (të degëve)

•

Bankat universale

•

Bankat hipotekare

•

Bankat regjionale dhe bankat për zhvillim
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•

Bankat multinacionale (Frederice S. Mishkin, Stanley G. Eakins, Tregjet dhe
Instuticionete Financiare, 2009).

Bankat Qendrore (emetuese) janë zhvilluar nga tipi universal i bankave të cilat përveç
punëve bankare kanë bërë edhe emisionin e parave, dhe këto banka janë në maje të
piramidës të sistemit bankar në një vend. Me zhvillimin e sistemeve monetare këto banka
ndahen nga bankat tjera dhe specializohen për emisionin e parave, si punë kryesore e tyre.
Këto banka luajnë rol qendrore në sistemin monetar-kreditore dhe kanë ndikim gjithnjë e
më të madh në rrjedhat ekonomike dhe monetare të vendit. Bankat qendrore përveç
emisionit të parave kryejnë edhe shumë funksione tjera delikate, e sidomos rregullon
stabilitetin monetar të një vendit dhe mban likuiditetin ndërkombëtarë (ndaj botës së
jashtme).
Në fillim bankat qendrore kanë qenë shoqëri aksionare të privilegjuara, të cilat i
mbikëqyrte shteti, ndërsa pas L.II.B, intervenimi i shtetit në afarizmin bankar u bë gjithnjë
e më i madh, që mund të shihet edhe me nacionalizimin e bankave qendrore gati në të
gjitha vendet e botës. Sot mbisundon sistemi i një banke unike qendrore në çdo vend,
mirëpo ka edhe përjashtime; në SHBA ekzistojnë 12 banka regjionale Federale Reserve,
të cilat bashka Bankën Federal Reserve në Uashington e kryejnë funksionin e bankës
qendrore në SHBA, kjo ndodh për shkak të territorit të madh të SHBA-ve.
Karakteristike e bankave qendrore është se qëllimi i tyre nuk është fitimi, gjë që i dallon
nga bankat tjera. Banka qendrore kryen këto pune të rëndësishme:
a) Ben emisionin e parave (kartëmonedhave dhe monedhave) dhe të kredisë. Pra B.Q
është e vetmja banke që ka të drejte të bëjë emisionin e parave, që paraqesin mjetin ligjor
të pagesës në një vend. Gjithashtu duke i dhënë kredi bankave të tjera B.Q bënë krijimin
e parasë primare. Pra B.Q furnizon bankat e tjera dhe shtetin me mjete të nevojshme
monetare.
b) Zbaton politiken monetare-kreditore. Kjo politike ka të bëj me rregullimin e sasisë së
nevojshme të parave në qarkullim, varësisht prej qëllimeve të politikës ekonomike. Dhe
politika monetare-kreditore paraqet funksionin kryesore të bankës qendrore sepse nga vet
kjo politike varet edhe stabiliteti monetar dhe ecuritë ekonomike në vend. Këtë politike

14

B.Q e realizon nëpërmjet instrumenteve të politikes monetare-kreditore (politika eskontëdiskonte, politika e tregut të hapet, politika e rezervës së detyrueshme, etj.) (Frederice S.
Mishkin, Stanley G. Eakins, Tregjet Dhe Instuticionete Finciare, 2009).
c) Kujdeset për likuiditetin ndërkombëtarë. Pra ajo ka për detyre ta ruaj likuiditetin
ndërkombëtarë duke e përcjellë vazhdimisht bilancin e pagesave, duke zbatuar masa të
ndryshme të politikes devizore, etj. Pra këtë e bën duke intervenuar në tregun devizor, pra
duke blere e shitur deviza, me ç’rast ndikon në kursin e valutës se vendit, si dhe hyrjen
dhe daljen e devizave. Ajo kujdeset për rezervat devizore dhe rezervat e arit, me të cilat
e rregullon deficitin e bilancit te pagesave.
d) Kryen punët në llogari të shtetit.. B.Q bën edhe kreditimin e shtetit, duke i lejuar kredi
të përkohshme apo edhe të përhershme, e gjithashtu kryen edhe punët fiskale në dobi të
shtetit. B.Q mund të merret edhe me qarkullimin e pagesave në vend dhe në boten e
jashtme nëse është e autorizuar për këtë.
Nga funksionet e përmendura të B.Q, funksionet kryesore janë: rregullimi i qarkullimit
monetare dhe ruajtja e stabilitetit monetare në vend. Këtë funksion B.Q e realizon
nëpërmjet instrumenteve të politikes monetare-kreditore të cilat janë:
a) Politika eskontë-diskonte - është një instrument i rëndësishëm i politikes monetare kreditore nëpërmjet të cilës B.Q bën rregullimin vëllimit të kredive dhe të potencialit
kreditor të bankave në ekonominë e tregut. Me politiken eskontë B.Q e cakton çmimin e
kredisë (normën e kamatës), në bazë të së cilës ajo i lejon kredi afatshkurtër bankave
afariste përmes eskontimit dhe ri-eskontimit të kambialeve. Dhe kështu nga ky çmim
varet edhe lartësia e normës së kamatës me të cilën bankat afariste i lejojnë kredi
afatshkurtër shfrytëzuesve të kredisë. Pra me rritjen e normës së kamatës (çmimit të
kredisë) kredia bëhet me e shtrenjtë, gjë që ndikon drejtpërdrejtë në uljen e masës
monetare (sasisë së parasë në qarkullim) dhe me zvogëlimin e normës së kamatës kredia
bëhet me e lirë gjë që ndikon në rritjen e masës monetare.
b) Politika e tregut të hapur (open market policy) – është një instrumenti i rëndësishëm
i politikes monetare-kreditore nëpërmjet të cilës B.Q në tregun e hapur bën blerjen dhe
shtijën e letrave me vlerë të shtetit me qellim të rritjes apo zvogëlimit të potencialit
kreditore të bankave afariste, respektivisht me qellim të rritjes apo zvogëlimit të sasisë së
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parave në qarkullim. B.Q për ta rritur masën monetare (sasinë e parave në qarkullim) dhe
likuiditetin e bankave, e me atë edhe për ta nxitur aktivitetin ekonomik dhe punësimin,
blen në tregun e hapur letrat me vlerë dhe në këtë mënyrë e rrite masën monetare, dhe
anasjelltas. Për përdorimin e këtij instrumenti është i nevojshme që në atë vend të ekzistoj
tregu i letrave me vlerë, dhe zakonisht përdoret në shtetet e zhvilluara. Për herë të parë
është përdorur nga Bank of England. Shitblerja e letrave me vlerë të shtetit bëhet përmes
këtyre tregjeve të hapura: Bursës (Angli), Përmes Sportelit (OTC-SHBA), dhe përmes
Tregut Ndër bankar (Gjermani).
c) Politika e rezervës së detyrueshme – është një instrument i rëndësishëm i politikes
monetare-kreditore nëpërmjet të cilës B.Q bën rregullimin e potencialit kreditore të
bankave afariste dhe likuiditetin e tyre, dhe këto instrument e përdorin një numër i madh
i B.Q. Politika e rezervës së detyrueshme ka të bëj me obligimin e detyrueshëm të bankave
afariste që një përqindje të caktuar të PF (depozitave) të tyre ta ndajnë te B.Q, dhe pastaj
kjo ndikon në potencialin kreditore të bankave afariste. Kjo përqindje është e larte për
depozitat afatshkurtra, ndërsa më e ulte për depozitat afatgjata. Lartësia e kësaj përqindje
mund të sillet prej 10% deri 30% të depozitave (Don E. Giacomino, Jodi L.Bellovary,
The ethics of managing short-term earnings, 2006).
d) Kontrolli kualitativ i kredive – është një instrument i rëndësishëm i politikes
monetare-kreditore nëpërmjet të cilës B.Q në mënyrë kualitative e rregullon potencialin
kreditore të bankave afariste dhe masën monetare. B.Q këtë e bën duke caktuar shumen
maksimale të kredive të cilën bankat afariste mund të lejojnë për qëllime të caktuara gjate
një periudhe të caktuar kohore. Kontrolli kreditor më së shumti zbatohet nëpërmjet këtyre
masave: - me kufizimin e rritjes së kredive afatshkurtra deri në një lartësi të caktuar, - me
mbajtjen e likuiditetit primar te bankës deri ne një lartësi te caktuar, - me caktimin e
përqindjes minimale te likuiditetit te bankës afariste, etj. Ne këtë mënyrë B.Q zbaton
politiken restriktive kreditore (kufizon potencialin kreditor te bankave afariste deri ne një
lartësi te caktuar).
e) Politika kreditore selektive - është një instrument i rëndësishëm i politikes monetarekreditore, nëpërmjet te cilës B.Q bën orientimin e vëllimit te kredive ne dege te caktuara,
te cilëve u është dhënë prioritet për ta shpejtuar rritjen e ekonomike. Politika kreditore
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selektive është e lidhur ngushtë me qëllimet e politikes ekonomike te vendit. (Don E.
Giacomino, Jodi L.Bellovary, The ethics of managing short-term earnings, 2006)

Bankat komerciale (depozitarë)

Bankat komerciale janë banka që karakterizohen me kreditimin afatshkurtër të prodhimit
dhe konsumit. Këto banka mjetet i krijojnë prej depozitave afatshkurtra të organizatave
ekonomike dhe depozitave të kursimit të popullsisë. Këto banka quhen komerciale sepse
në baze të burimeve të mjeteve që janë afatshkurtra, japin edhe kredi me afat të shkurtër
për blerjen e mallrave. Bankat komerciale (depozitare) janë bankat më të përhapura në
botë, dhe karakteristike tjetër e tyre është se kanë shumë komitete dhe filiale të
organizuara sipas principit territorial. Këto banka duke bërë kreditimin afatshkurtër ato
njëkohësisht bëjnë edhe emisionin e parave, duke ndikuar kështu ne masën monetare dhe
likuiditetin e vendit, pra këto banka në shumë vende paraqesin kanalin kryesore të krijimit
të parave dhe likuiditetit. Duhet theksuar se në Britanin e Madhe katër banka komerciale
(depozitare) kanë mbi 12.000 filiale në vend dhe jashtë vendit, dhe mbajnë rreth 80% të
depozitave të vendit, ndërsa japin rreth 2/3 (65%) e kredive të vendit. Bankat komerciale
duhet ti përmbahen seriozisht parimit të likuiditetit dhe të sigurisë së plasmanëve, si dhe
parimit të rentabilitetit (Frederice S. Mishkin, Stanley G. Eakins, Tregjet Dhe
Instuticionete Finciare, 2009).

Bankat afariste

Bankat afariste paraqiten zakonisht në vendet e zhvilluara kapitaliste, dhe këto banka
posedojnë me kapitale të mëdha dhe bëjnë kreditimin e ndërmarrjeve të mëdha
industriale. Banka të tilla janë: Bank Of America (USA), Chase Manhattan Bank, First
National City Bank, etj. Karakteristikë e këtyre bankave bashkëpunimi i ngushte me
industrinë, përshtatja e afarizmit kërkesave të tregut dhe komitentëve të saj, dhënia e
këshillave gjatë financimit të projekteve investive, etj. Përveç kreditimit këto banka
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marrin pjese edhe në themelimin e ndërmarrjeve industriale si dhe bëjnë shitblerjen e
letrave me vlerë në emër të ndërmarrjeve dhe të shtetit, etj (Don E. Giacomino, Jodi
L.Bellovary, The ethics of managing short-term earnings, 2006).

Bankat investive

Bankat investive janë banka të specializuara për financimin e investimeve, përkatësisht
janë të specializuara për kreditimit afatgjate. Bankat investive mjetet e tyre i sigurojnë
përmes depozitave investive (afatgjata), përmes shtijës se flete obligacioneve, depozitave
të afatizuara, nga hyrje borxh në bankat në vend dhe jashtë vendit, etj. Bankat investive
lejojnë kredi për zhvillimin e infrastrukturës, industrisë, energjetikes, etj., me afat prej 5
deri 50 vite, të cilat kthehen me anuitet 6-mujore. Për shkak të afatit të gjatë këto banka
kërkojnë super garanci për kthimin e mjeteve (Analysis for Fincial Menagement)

Bankat e specializuara (të degëve)

Bankat e specializuara ose të degëve krijohen për financimin e degëve të ndryshme të
ekonomisë (bujqësisë, industrisë, zejtarisë, tregtisë së jashtme, etj.). Këto banka përmes
financimit të këtyre degëve, ndikojnë në zhvillimin e tyre, prandaj mund të themi se këto
banka ndikojnë në zbatimin e politikes ekonomike të vendit.

Bankat universale

Bankat universale janë banka të tipit të përzier, të cilat merren me të gjitha punët bankare
(me afarizmin afatshkurtër ashtu edhe atë afatgjatë). Pra këto banka bëjnë kreditimin e
ekonomisë dhe popullsisë. Në esence bankat universale janë banka komerciale
(depozitare) ku dominojnë depozitat afatshkurtra, mirëpo kjo nuk donë të thotë se këto
banka nuk mobilizojnë mjete me afat të gjatë dhe bëjnë plasmanin e tyre me afat të gjatë.
Këto banka janë mjaft të përhapura në botë (Frederice S. Mishkin, Stanley G. Eakins,
Tregjet Dhe Instuticionete Finciare, 2009).
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Bankat hipotekare

Bankat hipotekare janë kategori e veçante e bankave investive, që janë të specializuara
për kreditimin afatgjate. Karakteristike e këtyre bankave është mobilizimi i mjeteve
financiare me afat të gjatë dhe dhënia e kredive me afat të gjatë. Këto banka mjetet i
sigurojnë duke bërë shitjen e aksioneve në treg, pra duke rritur kështu kapitalin vetanak.
Dhe prej mjeteve të mobilizuara banka jep kredi afatgjate për industri, bujqësi, për
ndërtim, etj. Gjate dhënies së kredisë, për sigurimin e kthimit të mjeteve, banka kërkon
lënien peng të pasurisë së patundshme me qellim të sigurimit të kthimit të kredisë (nëse
debitori nuk e kthen kredinë, banka ka të drejt ta shes pasurinë në treg) (Analysis for
Fincial Menagement).

Bankat regjionale dhe bankat për zhvillim

Bankat regjionale dhe bankat për zhvillim janë banka që veprimtarinë e tyre e ushtrojnë
në një territor apo regjion të caktuar, me qellim të financimit të investimeve në ekonomi
dhe infrastrukture. Bankat e tilla janë: Banka Evropiane Investive, Banka për Likuidimin
e Llogarive Ndërkombëtare në Bazel, Banka Afrikane për Zhvillim (Abixhan), etj. Bankat
për zhvillim i themelojnë vendet në zhvillim për financimin e programeve të ndryshme
lidhur me zhvillimin e tyre ekonomik.

Bankat multinacionale

Bankat multinacionale janë banka të cilat mjetet e tyre i mobilizojnë me bashkimin e
kapitaleve të bankave të njohura botërore. Bankat multinacionale lejojnë të gjitha llojet e
kredive, kryejnë punët në lidhje me letrat me vlerë, u japin informata organizatave
monopolistike ndërkombëtare, etj. Këto banka posedojnë shuma të mëdha mjetesh
financiare, kanë rrjet të zhvilluar të filialeve dhe kanë teknologji më moderne, dhe për
këtë arsye ato u bëjnë konkurrence bankave tjera komerciale në atë vend ku këto banka
veprojnë.
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Kursimorja

Kursimorja paraqet një forme të veçantë e bankave veprimtaria e së cilës është mbledhja
e depozitave të kursimit të popullsisë, mban llogarite rrjedhëse dhe xhirollogaritë e
qytetareve dhe gjithashtu bën kreditimin e popullsisë. Kursimoret luajnë rol të
rëndësishëm në mobilizimin dhe propagimin e kursimit. Mund të themi se kursimoret
paraqesin institucione të vogla monetare, të cilat nëpër qytete e fshatra i pranojnë
kursimet e popullsisë me kamate, e pastaj ato i lejojnë në formë të kredive konsumuese
për popullsinë. Kursimoret e plotësojnë zbrazëtirën në mobilizimin dhe koncentrimin e
kursimeve në regjionet ku bankat e ndryshme nuk veprojnë, duke mbledhur kështu edhe
kursimet më të vogla që do të shpenzoheshin për qëllime të padobishme (Frederice S.
Mishkin, Stanley G. Eakins, Tregjet Dhe Instuticionete Finciare, 2009).

Kursimorja postare

Kursimorja postare paraqet një formë të re të kursimorës, të cilat u themeluan në vitin
1861 në Angli, te cilat mobilizimin dhe koncentrimin e kursimeve e bëjnë përmes arkave
postare. Kështu kjo formë e kursimorës mund të veprojë edhe në viset më të largëta dhe
mund të përfshijë të gjitha shtresat e popullsisë. Pra duhet theksuar se kursimoret postare
janë shumë të rëndësishme për mobilizimin e kursimeve te popullsisë. Funksioni i dytë i
kursimoreve postare është edhe kryerja e qarkullimit pa para të gatshme dhe me para të
gatshme përmes llogarive të çeqeve (S. Komoni, 2008).

2.3 Sistemi bankar në Kosovë

Sektori bankarë në Kosovë, banka qendrore e Kosovës, bankat komerciale dhe
institucionet financiare. Struktura e institucioneve është e larmishëm si: Bankat
Komerciale, Kompani sigurimi, fondet e pensioneve, institucione mikrofinanciare,
Asociacionet kreditore dhe institucionet jo bankare të licencuare dhe të mbikëqyra nga
BQK. Bankat komerciale në Kosovë veprojnë me kapitale vetanak (KK, Ligji nr. 04/L-
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093 për Bankat Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jo bankare,
2012).

Bankat në Kosovë veprojnë në një treg mjaft profitabil, ku duke ditur gjendjen ekonomike
në Kosovë, numri nuk është mjafte i madhe gjë që bënë një konkurrencë të produkteve
bankare më të vogël gjë që kjo ndikon në mënyrë pozitive për bankat. Bankat komerciale
në Kosovë kanë një përvojë më të mirë në sektorin bankar pasi që shumica e bankave janë
me kapitale të huajë. Sektori Bankar në Kosovë ka një mungesë të thelluar të ofrimit të
produkteve të reja, në këtë ndikon faktori kryesor i cili është ekonomia e varfëruar apo
rritja ekonomike është shumë e vogël:
Në Kosovë sot operojnë 10 (dhjetë) banka komerciale dhe përbëjnë 69.0 përqind të
aseteve totale të sektorit financiar. Produktet dhe shërbimet e tyre përfshijnë llogaritë
bankare, kreditë, pagesa vendore dhe ndërkombëtare, kartela bankare, garancinë bankare,
letër kredi, e-banking. Qasja në shërbimet e këtyre bankave mundësohet përmes aktualisht
263 degëve dhe nëndegëve, 540 ATM-ve dhe 9,493 POS dhe 196,656 llogarive ebanking (ShBK, The Kosovo Banker, 2015).

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është institucion i pavarur, që për aktivitetet
dhe operacionet e saj i përgjigjet vetëm Kuvendit të Kosovës, ndërsa kompetencat e veta
kjo bankë i ushtron në pajtim me Kushtetutën e shtetit ku aktivitetet e saj janë të
rregulluara me ligj.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) ka përgjegjësi ekskluzive për
licencimin/regjistrimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare: banka,
sigurues, fonde pensionale, institucione mikrofinanciare, institucione financiare jo
bankare, ndërmjetësues në sigurime, trajtues të dëmeve si dhe subjekteve tjera juridike që
ushtrojnë veprimtari financiare siç përcaktohet me legjislacionin në fuqi në Republikën
në Kosovës.(BQK, 2018)
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Në bazë të Ligjit mbi Bankën Qendrore, Banka Qendrore e Kosovës si organ i pavarur
publik gëzon autonomi të pavarur në kryerjen e aktiviteteve operuese dhe administrative,
njëherësh funksionon dhe vepron jashtë kornizës së strukturave qeveritare të Kosovës.
Me këtë nënkuptojmë se, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është e pavarur ndaj
organeve qeveritare sikurse që është në vende të ndryshme. Banka qendrore si instuticion
i pavarure financiarë cakton rregullat e veta për personelin dhe po ashtu cakton rregullat
e tjera për hapjen e bankave komerciale (KK, Ligji nr. 04/L-093, për Bankat Institucionet
Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jo bankare, 2012).

2.3.1 Veprimtaritë Bankare

Të definuar se çka i konsiston dhe i karakterizon veprimet bankare investuese nuk është
e thjeshtë. Parimisht bankieret kryente dy funksione themelore ata sigurojnë fondet të
nevojshme për korporata, për agjensionet qendrore lokale dhe për entitete jashtme.
Kompanitë bankare gjenerojnë të ardhura duhet ofruare këto shërbime:
•

Ofertimi publik i letrave me vlerë

•

Tregtimi i letrave me vlere

•

Plasmanët private të letrave me vlerë

•

Sigurimi i aseteve

•

Shkrirjet dhe përvetësimet

•

Veprimtarinë bankare markante (tregtare)

•

Tregtimi dhe krijimi i instrumenteve për kontrollin e rrezikut

•

Menaxhimi i parasë (S. Merovci, 2008)

Bankat Komerciale në Kosovë ofrojnë pakon e plote të shërbimeve bankare:
•

Llogarite rrjedhëse

•

Llogari të kursimeve

•

Depozita të afatizuara

•

Transferet në vendet e jashtme
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•

Kreditë

•

Shërbimet për ruajtjen e gjësendeve me vlerë (BQK, 2018)

Bankat Komerciale në Kosove :
NLB banka
BpB - Banka për Biznes
BKT - Banka Kombëtare Tregtare
BKP - Banka Kreditore e Prishtinës
TCZB - Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi
BE - Banka Ekonomike
RBKO - Raiffeisen Bank Kosovo
PCB - ProCredit Bank
TEB - Banka
TIB - Turkiye is Bankasi
KBB - Komercijalna Banka ad Beograd (BQK,2019).

Pasqyrat financiare të cila bankat komerciale përgatisin dhe janë të obliguare ti bëjnë
auditimit e pasqyrave financiare:
•

Pasqyra e pozicionit financiare,

•

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve,

•

Pasqyra e rrjedhës së parasë së gatshme,

•

Pasqyra e ndryshimit në ekuitet,

•

Shpalosjet e politikave kontabël dhe shënimet shpjegues.(BQK, 2018)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Pasqyrat financiare janë raporte të cita ju lejohen të tjerëve të marrin informacione rrethe
pozicionit financiare të një kompani apo instuticioni tjetër. Në rastin tonë Banka
Ekonomike. Analizimi i treguesve financiare për një instuticion financiar është shumë i
rëndësishme të bëhet pasi tregon më detaisht problemet në te cilën kompania ka apo mund
të ketë në të ardhmen, po ashtu llogaritja e treguesve financiare ndihmon menxhmentin
për marrjen e vendimeve sa më të mira për kompaninë.
Banka Ekonomike është banke komercial e cila është e licencuar nga BQK. Banka
përgatitë dhe publikon pesë pasqyrat financiare kryesor: Pasqyrën e pozicionit financiare,
Pasqyrën e te ardhurave dhe shpenzimeve, Cash flow, pasqyra e ndryshime në ekuitet dhe
shpalosjet. Pesë pasqyrat kryesore financiare sipas ligjit në Kosovë pasi të përgatiten nga
kontabiliste e bankave janë të detyruare të bëhet edhe auditimi i pasqyrave financiare nga
kompani e cila bënë auditimin pastaj dhe publikohen. Pas analizimit të pasqyrave
financiare shohim që banka ekonomike në total nuk mbana pasuri qarkullues është në
vlera jo shumë të larta, pasi që si pasuri qarkullues bënë vetme paranë e gatshme me
shumë ndërsa zëra të tjerë si llogarit të arkëtueshme, apo stoqe pasi që banka nuk jep dhe
shumë kredi me afta kthimi të shkurt (express kredi). Pavarësisht kësaj banka është një
gjendje të mirë financiare pasi fitimi neto për katër vitet e fundi çdo vit ka ardhure duke
u përmirësuar. Një ndër problem kryesore të cilat bankat komercial kanë është ofertimi i
produkteve, nuk është në një numër të madh pasi që në Kosovë është një treg me një
ekonomi në zhvillime të vogël dhe është e rrezikshëm që bankat të ofroj ndoshta produkt
të cilat kthimi i tyre do ishte me një përqindje të vogël. Derisa për klientë e bankës një
ndër problem kryesor është dhënia e kërdis me norma te interesit të lart .
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4. METODOLOGJIJA
Metodologjia e hulumtimit është shumë e rëndësishme për çdo punim shkrime akademik.
Gjatë hulumtimit duhet të respektojmë çështjet etike dhe të bëjmë kërkim të të dhënave
cilësore për të mbështetur fuqishëm mendimin tonë, dhe për të detajuar të dhënat me
statistika dhe të dhëna tjera të detajuara. Ky proces është me rëndësi të lartë pasi që na
zhvillon mendimin kritik dhe shkrimin akademik. Në këtë punim diplome niveli
bachelor janë përdorë një sërë metodash për mbledhjen dhe analizimin e ë dhënave. Në
vijim do të tregoj se cilat metoda janë përdorë dhe në cilën pjesë të teksti:

1. Metoda Kuantitativ (sasiore)
2. Metoda ( kuantitative cilësore)
3. Metoda Krahasues

Metoda Kuantitative (sasior) është metode të cilat të dhënat i shpreh në formë statistikore.
Kjo metode është përdorur tek tablat dhe grafiket.
Metoda Kualitative (cilësor) është metode te e cilat të dhënat i shpreh në forme jo
numerike por teorikisht. Kjo metode është përdorë në këtë punim me qëllime të mbledhjes
dhe shfaqjes sa më shumë të dhënave sa ma kualitative.
Metoda Krahasues është metode të cilën bën krahasimin e elementeve veçorive të
përbashkëta. Kjo metodë është përdorë te krahasimi i treguesve të raportimit financiare.
Të dhënat që janë përdorur në këtë punime janë marra nga organet kompetente të cilat
kanë të drejte për përpunimin dhe publikimin e të dhënave. Kryesisht është punuar për ti
gjeture të dhëna sa më të sakta.
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5. ANALIZA DHE REZULTATET
Në vijimi do bëjë analizimin dhe prezantimin e treguesve te raportimit financiarë për dy
pasqyrat fondamentale të njërës nga bankat komerciale e cila operon në Kosovë. Kemi
zgjedhure Bankën Ekonomike pasi qe është një ndër bankat me kapitale vendor.

5.1 Historik i shkurt për Banka Ekonomike

Banka Ekonomike - Një rrëfim suksesit Banka Ekonomike u licencua në vitin 2001 kur
edhe filloi operimin si banka e vetme me kapital 100 % vendor. Duke qenë banka e vetme
me kapital tërësisht vendor, misioni ynë merrte një dimension edhe më të rëndësishëm
sepse përmes sigurimit të një shërbimi të nivelit më të lartë, ne dëshironim të japim një
shembull që këtë mund t’ia arrinte edhe një institucion financiar i themeluar tërësisht nga
vendi. Sot, gati dy dekada më vonë, me krenari mund të themi se jo vetëm që e kemi
arritur këtë qëllim, por në shumë fusha edhe e kemi tejkaluar. Një ndër asetet kryesore të
bankës janë 331 punonjësit tanë që dallohen për nga kualifikimi dhe trajnimet e tyre
profesionale të vazhdueshme me qëllim të përmirësimit të përformancës së tyre sa më të
mirë ndaj klientëve dhe bankës. Rezultatet e shkëlqyeshme na shtyjnë që t’i kushtojmë
rëndësi edhe më të madhe trajnimeve dhe avancimit të vazhdueshëm të stafit (Banka
Ekonomike, 2018).
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Banka Ekonomike - SH.A
Tabela 5. Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve që përfundojnë me 31 Dhjetor
Përshkrimi / Vitet

2018

2017

2016

2015

Të ardhurat nga interesi

14738

14284

13450

13571

Shpenzimet e interesit

-2296

-2175

-2273

-2896

Të ardhurat nga interesi

12442

12109

11177

10675

Të ardhurat nga tarifat dhe komisionet

2642

2536

2356

1950

Shpenzimet nga tarifat dhe komisionet

-755

-752

-683

-454

Të ardhurat nga tarifat dhe komisionet

1887

1784

1673

1496

Të ardhurat tjera operative

34

80

31

53

(Humbjet)/Fitim neto nga këmbimi valutor

31

34

23

-68

Totali i të ardhurave

14394

14007

12904

12156

Shpenzimet tjera operative

-9115

(8965)

-7891

-7460

-29

204

2

-659

(9144)

(8761)

(7893)

(8119)

5250

5246

5011

4037

-540

-451

-327

4706

4560

3710

Humbjet neto nga zhvlerësimi i kredive
Totali i shpenzimeve
Fitimi para tatimit
Tatimi
Fitimi neto

4718

Burimi: (BE, 2015-2018)
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Banka Ekonomike SH.A
Tabela 6. Pasqyra e Pozicionit Financiar që përfundon me 31 Dhjetor
Përshkrimi/ Vitet

2017

2016

2015

55869

30554

36667

17572

Kredi për klient

170721

157851

137928

122077

Investimi i letrave me vlerë

25,496

26456

24770

21610

6210

6360

6089

6226

568

514

394

271

1490

703

843

692

260354

222438

206691

168448

20759

16887

16113

15397

Pasuritë

2018
‘000

Pasuria jo qarkullues
Balanca me bankën qendrore të Kosovës

Prona dhe pajisjet
Pasuritë e pa prekshme
Pasuritë e tjera
Totali i pasurisë jo qarkullues
Pasuria qarkullues
Paraja e gatshme në bankë
Parapagim tatimi
Totali i pasurisë qarkullues

74
20759

16887

16113

15471

281113

239325

222804

183919

24543

21337

16777

14778

100

118

102

102

Fitimet e mbajtura

4718

4706

4560

1998

Totali i ekuitetit

29361

26161

21439

16878

248181

209447

197708

163751

Detyrimet ndaj bankave

2091

2048

2196

1393

Borxhi i varure

1050

1050

1050

1050

251322

212545

200954

166194

Totali i pasurive
Ekuiteti
Kapitali aksionar
Rezervat e rivlerësimit

Detyrimet afatgjata
Detyrimet ndaj klientëve

Totali i detyrimeve afatgjata
Detyrimet afatshkurta
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Detyrime aktual tatimor

76

156

172

312

Detyrimet tjera

354

463

439

536

Totali i detyrimeve afatshkurtra

430

619

611

848

Totali i detyrimeve

251752

213164

201565

167042

Totali i ekuitetit dhe detyrimeve

281113

239325

223004

183920

Burimi: (BE, 2015-2018)

5.1.1 Llogaritja e treguesve të raportimit financiare (Indikatorët) për vitin 2018

Indikatorët e Efikasitetit
Përdoren për matjen e efikasitetit të firmës
𝑰𝑸𝑨 =

𝑻ë 𝒉𝒚𝒓𝒂𝒕 𝒏𝒈𝒂 𝒔𝒉𝒊𝒕𝒋𝒂
𝟏𝟒, 𝟑𝟗𝟒
=
= 𝟎. 𝟎𝟔𝟓𝟗𝟗𝟑𝟑𝟏𝟓𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟔. 𝟓𝟗%
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒗𝒆
𝟐𝟏𝟖, 𝟏𝟏𝟑

Komenti: Për çdo 1 € shpenzim kemi 6.59% të shfrytëzimit të efikasitetit.

Indikatorët e Profitabilitetit
𝑰𝑴𝑵 =

𝑭𝒊𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒐 + 𝒌𝒐𝒎𝒂𝒕𝒂
𝟒𝟕𝟏𝟖
=
= 𝟎. 𝟑𝟐𝟕𝟕𝟕𝟓𝟒𝟔𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟐. 𝟕𝟕%
𝑺𝒉𝒊𝒕𝒋𝒆𝒕
𝟏𝟒, 𝟑𝟗𝟒

Komenti: Shoqëria aksionare Banka Ekonomike realizon 32.77 % neto profit nga shitjet
në vite.

𝑰𝑲𝑨 =

𝐅𝐢𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐧𝐞𝐭𝐨+𝐤𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚
𝐏𝐚𝐬𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞

𝟒𝟕𝟏𝟖

= 𝟐𝟏𝟖𝟏𝟏𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝟔𝟑𝟎𝟗𝟖𝟗𝟒*100=2.16%

Komenti: Banka ekonomike për çdo 1 € investim ka kthim prej 2.16% në pasuri.

𝑰𝑲𝑬 =

𝑭𝒊𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒐
𝟒, 𝟕𝟏𝟖
=
= 𝟎. 𝟏𝟔𝟎𝟔𝟖𝟗𝟑𝟒𝟗𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟔. 𝟎𝟔%
𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕𝒊𝒏
𝟐𝟗, 𝟑𝟔𝟏
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Komenti: Të hyrat neto e Bankës Ekonomike rrisin kapitalin 16.06% në vit.

Indikatorët Levës
IBA=251,322/251,322+29361=0.895384875*100=89.5%
Komenti: Kapitali Bankës ekonomike është i huazuar 89.5%

IBK= 251,322/29361=8.55%
Komenti: Kapitalit afatgjatë i bankës ekonomike është i huazuar 8.55%

𝑰𝑩𝑻 =

𝑻𝑫 𝟐𝟏𝟓, 𝟕𝟓𝟐
=
= 𝟎. 𝟕𝟔𝟕𝟒𝟗𝟐𝟎𝟕𝟔𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟔. 𝟕𝟒%
𝑻𝑷 𝟐𝟖𝟏, 𝟏𝟏𝟑

Komenti: 76.74% Banka ekonomike ” është e financuar nga borxhet

Indikatorët Likuiditetit
𝑰𝑵𝑲𝑸𝑨 =

𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒒𝒂𝒓𝒌𝒖𝒍𝒍𝒖𝒆𝒔
𝟐𝟎, 𝟑𝟐𝟗
=
= 𝟎. 𝟎𝟕𝟐𝟑𝟏𝟔𝟏𝟏𝟒𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
𝟐𝟖𝟏, 𝟏𝟏𝟑
= 𝟕. 𝟐𝟑%
NKQ = PQ - DA = 20,759 – 430 = 20,329

Komenti: 7.23 % e bankës ekonomike janë në total asetet.

𝑰𝑻 =

𝑷𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒕 𝒒𝒂𝒓𝒌𝒖𝒍𝒍𝒖𝒔𝒆 𝟐𝟎, 𝟕𝟓𝟗
=
= 𝟒𝟖. 𝟐𝟕
𝑫𝑨𝑺𝑯
𝟒𝟑𝟎

Komenti: Banka Ekonomike për çdo 1 € borxh ka 48.27 € Asetet qarkullues

𝑰𝑺𝑯 =

𝑷𝒂𝒓𝒂𝒋𝒂 𝒆 𝒈𝒂𝒕𝒔𝒉𝒎𝒆 + 𝑳𝑳/𝑨 𝟐𝟎, 𝟕𝟓𝟗 + 𝟎
=
= 𝟒𝟖. 𝟐𝟕€
𝑫𝑨𝑺𝑯
𝟒𝟑𝟎
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Komenti: Ky indikatorë tregon se sa është në gjendje banka ekonomike me u përgjigj
furnitorëve në rast të likuiditetit. Për çdo 1€ borxh, kompania ka 48.27€ asetet
qarkulluese.

𝑰𝑷𝑮 =

𝑷𝒂𝒓𝒂𝒋𝒂 𝒆 𝒈𝒂𝒕𝒔𝒉𝒎𝒆 𝟐𝟎, 𝟕𝟓𝟗
=
= 𝟒𝟖. 𝟐𝟕€
𝑫𝑨𝑭𝑺𝑯
𝟒𝟑𝟎

Komenti: Banka ekonomike posedon për çdo 1€ borxh ka para të gatshme vetëm 48.27
€.

5.1.2 Llogaritja e Indikatorëve për vitin 2017

Indikatorët e Efikasitetit
Përdoren për matjen e efikasitetit të firmës
𝑰𝑸𝑨 =

𝑻ë 𝒉𝒚𝒓𝒂𝒕 𝒏𝒈𝒂 𝒔𝒉𝒊𝒕𝒋𝒂
𝟏𝟒, 𝟎𝟎𝟕
=
= 𝟎. 𝟎𝟓𝟖𝟓𝟐𝟕𝟏𝟎𝟕𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟓. 𝟖𝟓%
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒗𝒆
𝟐𝟑𝟗, 𝟑𝟐𝟓

Komenti: Për çdo 1 € shpenzim kemi 5.85 % të shfrytëzimit të efikasitetit.

Indikatorët e Profitabilitetit
𝑰𝑴𝑵 =

𝑭𝒊𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒐+𝒌𝒐𝒎𝒂𝒕𝒂
𝑺𝒉𝒊𝒕𝒋𝒆𝒕

𝟒𝟕𝟎𝟔

= 𝟏𝟒,𝟎𝟎𝟕 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟓𝟗𝟕𝟒𝟖𝟔𝟗𝟕 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟑. 𝟓𝟗%

Komenti: Shoqëri aksionare Banka Ekonomike realizon 33.59% neto profit nga shitjet
në vite.

𝑰𝑲𝑨 =

𝐅𝐢𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐧𝐞𝐭𝐨+𝐤𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚
𝐏𝐚𝐬𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞

𝟒𝟕𝟎𝟔

= 𝟐𝟑𝟗,𝟑𝟐𝟓 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟔𝟔𝟑𝟔𝟑𝟕𝟑*100=1.96%

Komenti: Banka Ekonomike për çdo 1 € investim ka kthim prej 1.96% në Pasuri.

𝑰𝑲𝑬 =

𝑭𝒊𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒐
𝟒, 𝟕𝟎𝟔
=
= 𝟎. 𝟏𝟕𝟗𝟖𝟖𝟔𝟎𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟕. 𝟗%
𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕𝒊𝒏
𝟐𝟔, 𝟏𝟔𝟏
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Komenti: Të hyrat neto e Bankës Ekonomike rrisin kapitalin 17.9% në vit.

Indikatorët Levës
IBA=212,545/212,545+26,161=0.8904049333*100=89.04%
Komenti: Kapitali Bankës Ekonomike është i huazuar 89.0.4%.

IBK= 212,545/26,161=8.12%
Komenti: Kapitalit afatgjatë i Bankës Ekonomike është i huazuar 8.12%.

𝑰𝑩𝑻 =

𝑻𝑫 𝟐𝟏𝟑, 𝟏𝟔𝟒
=
= 𝟎. 𝟖𝟗𝟎𝟔𝟖𝟖𝟑𝟗𝟒𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟗. 𝟎𝟔%
𝑻𝑷 𝟐𝟑𝟗, 𝟑𝟐𝟓

Komenti: 89.06% Banka Ekonomike është e financuar nga borxhet.

Indikatorët Likuiditetit
𝑰𝑵𝑲𝑸𝑨 =

𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒒𝒂𝒓𝒌𝒖𝒍𝒍𝒖𝒆𝒔
𝟏𝟔, 𝟐𝟔𝟖
=
= 𝟎. 𝟎𝟔𝟕𝟗𝟕𝟒𝟓𝟏𝟏𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
𝟐𝟑𝟗, 𝟑𝟐𝟓
= 𝟔. 𝟕𝟗%
NKQ =PQ – DA = 16,887 – 619 = 16,268

Komenti: 6.79% e Bankës Ekonomike janë në total asetet.

𝑰𝑻 =

𝑷𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒕 𝒒𝒂𝒓𝒌𝒖𝒍𝒍𝒖𝒔𝒆 𝟏𝟔, 𝟖𝟖𝟕
=
= 𝟐𝟕. 𝟖𝟖
𝑫𝑨𝑺𝑯
𝟔𝟏𝟗

Komenti: Banka Ekonomike për çdo 1 € borxh ka 27.88 € asetet qarkullues.
.
𝑰𝑷𝑮 =

𝑷𝒂𝒓𝒂𝒋𝒂 𝒆 𝒈𝒂𝒕𝒔𝒉𝒎𝒆 𝟏𝟔, 𝟖𝟖𝟕
=
= 𝟐𝟕. 𝟖𝟖
𝑫𝑨𝑭𝑺𝑯
𝟔𝟏𝟗

Komenti: Banka ekonomike posedon për çdo 1€ borxh ka para të gatshme vetëm 27.88€.
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5.1.3 Llogaritja e Indikatorëve për vitin 2016

Indikatorët e Efikasitetit
Përdoren për matjen e efikasitetit të firmës
𝑰𝑸𝑨 =

𝑻ë 𝒉𝒚𝒓𝒂𝒕 𝒏𝒈𝒂 𝒔𝒉𝒊𝒕𝒋𝒂
𝟏𝟐, 𝟗𝟎𝟒
=
= 𝟎. 𝟎𝟓𝟕𝟗𝟏𝟔𝟑𝟕𝟒𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟓. 𝟕𝟗%
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒗𝒆
𝟐𝟐𝟐, 𝟖𝟎𝟒

Komenti: Për çdo 1 € shpenzim kemi 5.79% të shfrytëzimit të efikasitetit.

Indikatorët e Profitabilitetit
𝑰𝑴𝑵 =

𝑭𝒊𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒐+𝒌𝒐𝒎𝒂𝒕𝒂
𝑺𝒉𝒊𝒕𝒋𝒆𝒕

𝟒𝟓𝟔𝟎

= 𝟏𝟐,𝟗𝟎𝟒 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟑𝟑𝟕𝟖𝟕𝟗𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟓. 𝟑𝟑%

Komenti: Shoqëri aksionare Banka Ekonomike realizon 35.33 % neto profit nga shitjet
në vite.

𝑰𝑲𝑨 =

𝐅𝐢𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐧𝐞𝐭𝐨+𝐤𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚
𝐏𝐚𝐬𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞

𝟒𝟓𝟔𝟎

= 𝟐𝟐𝟐,𝟖𝟎𝟒 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟒𝟔𝟔𝟒𝟏𝟖𝟗*100=2.04%

Komenti: Banka Ekonomike për çdo 1 € investim ka kthim prej 2.04% në Pasuri.

𝑰𝑲𝑬 =

𝑭𝒊𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝟒, 𝟓𝟔𝟎
=
= 𝟎. 𝟐𝟏𝟐𝟔𝟗𝟔𝟒𝟖𝟕 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟏. 𝟐𝟔%
𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕𝒊𝒏
𝟐𝟏𝟒𝟑𝟗

Komenti: Të hyrat neto e Bankës Ekonomike rrisin kapitalin 21.26% në vit.

Indikatorët Levës
IBA=200,954/200,954+21,439=0.9035985845*100=90.35%
Komenti: Kapitali Bankës Ekonomike është i huazuar 90.35%

IBK= 200,954/21,439=9.37%
Komenti: Kapitalit afatgjatë i Bankës Ekonomike është i huazuar 9.37%.
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𝑰𝑩𝑻 =

𝑻𝑫 𝟐𝟎𝟏, 𝟓𝟔𝟓
=
= 𝟎. 𝟗𝟎𝟒𝟔𝟕𝟒𝟎𝟔𝟑𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟎. 𝟒𝟔%
𝑻𝑷 𝟐𝟐𝟐, 𝟖𝟎𝟒

Komenti: 90.46% Banka ekonomike është e financuar nga borxhet.

Indikatorët Likuiditetit
𝑰𝑵𝑲𝑸𝑨 =

𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒒𝒂𝒓𝒌𝒖𝒍𝒍𝒖𝒆𝒔
𝟏𝟓, 𝟓𝟎𝟐
=
= 𝟎. 𝟎𝟔𝟗𝟓𝟕𝟔𝟖𝟒𝟕𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
𝟐𝟐𝟐, 𝟖𝟎𝟒
= 𝟔. 𝟗𝟓%
NKQ = PQ – DA = 16,113 – 611 = 15,502

Komenti: 6.95 % e Bankës Ekonomike janë në total asetet.
𝑰𝑻 =

𝑷𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒕 𝒒𝒂𝒓𝒌𝒖𝒍𝒍𝒖𝒔𝒆 𝟏𝟔, 𝟏𝟏𝟑
=
= 𝟐𝟔. 𝟑𝟕
𝑫𝑨𝑺𝑯
𝟔𝟏𝟏

Komenti: Banka Ekonomike për çdo 1 € borxh ka 26.37 € asetet qarkullues.

𝑰𝑺𝑯 =

𝑷𝒂𝒓𝒂𝒋𝒂 𝒆 𝒈𝒂𝒕𝒔𝒉𝒎𝒆 + 𝑳𝑳/𝑨 𝟏𝟔, 𝟏𝟏𝟑 + 𝟎
=
= 𝟐𝟔. 𝟑𝟕€
𝑫𝑨𝑺𝑯
𝟔𝟏𝟏

Komenti: Ky indikatorë tregon se sa është në gjendje Banka Ekonomike me u përgjigj
furnitorëve në rast të likuiditetit. Për çdo 1€ borxh, kompania ka 26.37€ asetet
qarkulluese.

𝑰𝑷𝑮 =

𝑷𝒂𝒓𝒂𝒋𝒂 𝒆 𝒈𝒂𝒕𝒔𝒉𝒎𝒆 𝟏𝟔, 𝟏𝟏𝟑
=
= 𝟐𝟔. 𝟑𝟕
𝑫𝑨𝑭𝑺𝑯
𝟔𝟏𝟏

Komenti: Banka ekonomike posedon për çdo 1€ borxh ka para të gatshme vetëm 26.37€

5.1.4 Llogaritja e indikatorëve për vitin 2015

Indikatorët e Efikasitetit
Përdoren për matjen e efikasitetit të firmës
𝑰𝑸𝑨 =

𝑻ë 𝒉𝒚𝒓𝒂𝒕 𝒏𝒈𝒂 𝒔𝒉𝒊𝒕𝒋𝒂
𝟏𝟐, 𝟏𝟓𝟔
=
= 𝟎. 𝟎𝟔𝟔𝟎𝟗𝟒𝟑𝟏𝟑𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟔. 𝟔%
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒗𝒆
𝟏𝟖𝟑, 𝟗𝟏𝟗
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Komenti: Për çdo 1 € shpenzim kemi 6.6% të shfrytëzimit të efikasitetit.

Indikatorët e Profitabilitetit
𝑰𝑴𝑵 =

𝑭𝒊𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒐+𝒌𝒐𝒎𝒂𝒕𝒂
𝑺𝒉𝒊𝒕𝒋𝒆𝒕

𝟑𝟕𝟏𝟎

= 𝟏𝟐,𝟏𝟓𝟔 = 𝟎. 𝟑𝟎𝟓𝟏𝟗𝟗𝟎𝟕𝟖𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟎. 𝟓%

Komenti: Shoqëria aksionare Banka Ekonomike realizon 30.5 % neto profit nga shitjet
në vite.

𝑰𝑲𝑨 =

𝐅𝐢𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐧𝐞𝐭𝐨+𝐤𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚
𝐏𝐚𝐬𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞

𝟑𝟕𝟏𝟎

= 𝟏𝟖𝟑𝟗𝟏𝟗 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟏𝟕𝟏𝟗𝟐𝟓*100=2%

Komenti: Banka Ekonomike për çdo 1 € investim ka kthim prej 2.% në Pasuri.

𝑰𝑲𝑬 =

𝑭𝒊𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒐
𝟑, 𝟕𝟏𝟎
=
= 𝟎. 𝟐𝟏𝟗𝟖𝟏𝟐𝟕𝟕𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟏. 𝟗𝟖%
𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕𝒊𝒏
𝟏𝟔, 𝟖𝟕𝟖

Komenti: Të hyrat neto e Bankës Ekonomike rrisin kapitalin 21.98% në vit.

Indikatorët Levës
IBA = 166,19 / 166,194 +16,878 = 0.9078067646 * 100 = 90.78%
Komenti: Kapitali Bankës Ekonomike është i huazuar 90.78%.

IBK= 166,194/16,878=9.84%
Komenti: Kapitalit afatgjatë i Bankës Ekonomike është i huazuar 9.84%.

𝑰𝑩𝑻 =

𝑻𝑫 𝟏𝟔𝟕, 𝟎𝟒𝟐
=
= 𝟎. 𝟗𝟎𝟖𝟐𝟑𝟔𝟕𝟕𝟖𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟎. 𝟖𝟐%
𝑻𝑷 𝟏𝟖𝟑, 𝟗𝟏𝟗

Komenti: 90.82 % Banka Ekonomike është e financuar nga borxhet.

Indikatorët Likuiditetit
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𝑰𝑵𝑲𝑸𝑨 =

𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒒𝒂𝒓𝒌𝒖𝒍𝒍𝒖𝒆𝒔
𝟏𝟒𝟔𝟐𝟑
=
= 𝟎. 𝟎𝟕𝟗𝟓𝟎𝟕𝟖𝟐𝟔𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
𝟏𝟖𝟑, 𝟗𝟏𝟗
= 𝟕. 𝟗𝟓%
NKQ = PQ - DA = 15471 – 848 = 20,329

Komenti: 7.95 % e Bankës Ekonomike janë në total asetet.

𝑰𝑻 =

𝑷𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒕 𝒒𝒂𝒓𝒌𝒖𝒍𝒍𝒖𝒔𝒆 𝟏𝟓, 𝟒𝟕𝟏
=
= 𝟏𝟖. 𝟐𝟒
𝑫𝑨𝑺𝑯
𝟖𝟒𝟖

Komenti: Banka Ekonomike për çdo 1 € borxh ka 18.24 € asketë qarkullues.

𝑰𝑺𝑯 =

𝑷𝒂𝒓𝒂𝒋𝒂 𝒆 𝒈𝒂𝒕𝒔𝒉𝒎𝒆 + 𝑳𝑳/𝑨 𝟏𝟓, 𝟑𝟗𝟕 + 𝟎
=
= 𝟏𝟖. 𝟏𝟓 €
𝑫𝑨𝑺𝑯
𝟖𝟒𝟖

Komenti: Ky indikatorë tregon se sa është në gjendje Banka Ekonomike me u përgjigj
furnitorëve në rast të likuiditetit. Për çdo 1€ borxh, kompania ka 18.15€ asetet
qarkulluese.
𝑰𝑷𝑮 =

𝑷𝒂𝒓𝒂𝒋𝒂 𝒆 𝒈𝒂𝒕𝒔𝒉𝒎𝒆 𝟏𝟓, 𝟑𝟗𝟕
=
= 𝟏𝟖. 𝟏𝟓
𝑫𝑨𝑭𝑺𝑯
𝟖𝟒𝟖

Komenti: Banka Ekonomike posedon për çdo 1€ borxh ka para të gatshme vetëm 18.15
€
.
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5.1.5 Fitimin neto për Banken Ekonomike për vitin 2015 - 2018

Fitimi Neto
5000

milion'000

4000
3000
2000
1000
0
Fitimi Neto

2015
3710

2016
4560

2017
4706

2018
4718

Figura 1. Fitimi neto i Bankës Ekonomik (FNBE) 2015-2018
Burimi: (BE, 2015-2018)

Banka Ekonomike në vitin 2015 ka regjistruare fitimin neto me të ulët 3,710 milionë € në
vit, i cili më pas ka shënuare rritje çdo vit, dhe në vitin 2018 ka regjistruar fitimin më të
lart 4,718 milionë € në vit.
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5.1.6 Elemente e bilancit te gjendjes për Bankën Ekonomike 2015-2018

5.1.6.1 Pasurit e Bankës Ekonomike
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Figura 2. Pasuritë e Bankës Ekonomike (PBE) 2015-2018
Burimi: (BE, 2015-2018)

Banka ekonomike në vitin 2015 ka regjistrua pasuri jo qarkullues në nivelin më të ulët
rreth 16,848 milionë €, e cila më pas ka shënuara rritje të cilinën në vitin 2018 ka
regjistrua pasuri jo qarkullues në vlerë prej 260,354 milionë €. Ndërsa pasuri qarkullues
në nivele më të ulët ka shënuar në vitin 2015 me vlerë prej 183,919 milionë € dhe gjatë
viteve në vijim ka shënuar rritje dhe vlera e pasurisë ka arriture deri në 541,467 milionë
€.
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5.1.6.2 Ekuiteti i Bankës Ekonomike

Totali i Ekuitetit
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Figura 3. Ekuiteti Bankës Ekonomike (EBE) 2015-2018
Burimi: (BE, 2015-2018)

Ekuiteti pasqyruese së pozicionit financiar për bankën ekonomike është regjistruar në
vitin 2015 vlera me e ulët 16,878 dhe vitet në vazhdime ka regjistruare ngritje të kësaj
vlere, vlera më e lart është regjistruare në vitin 2018 me vlerë prej 29,361 milionë €.
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5.1.6.3 Detyrimet e Bankës Ekonomike
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Figura 4. Detyrimet e Bankës Ekonomike (DBE) 2015-2018
Burimi: (BE, 2015-2018)

Banka Ekonomike ka regjistruare në vitin 2015 detyrime afatgjata në vlerë më të ulët
166,194 milionë €, dhe më pas ka shënuar rritje të këtyre vlerave dhe vlera më e lartë
është regjistruare në vitin 2018 me vlerë prej 251,322 milionë €, detyrimet afatshkurta në
vitin 2015 ka regjistruar vlerën më të lartë 848milionë €, dhe më pas ka shënuar ulje të
kësaj vlere, ku vlera më e ulët është regjistruar në vitin 2018 me 430 milionë €.
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6. DISKUTIME DHE PERFUNDIME
Sektori bankar në Kosovë në përgjithësi veçohen nga një stabilitet të qëndrueshëm
financiare, pasi që shumica e bankave vijnë nga shtetet e huaja të cilat kanë një përvoje
më të madh financiare.
Në Kosovë operon një banke qendrore e cila është përgjegjëse për licencimin dhe
kontrollimin e tetë bankave komerciale të cilat operojnë në Kosovë.
Sektori bankar në Kosovë ka një mungesë të theksuar në ofrimin e produkteve, në këtë
kana ndikuar dhe rritja ekonomike e dobët kryesisht mungesa e ndërmarrjeve, pasi që
dimë që Kosova shumicën e produkteve importon nga vende e ndryshme të botës.
Sistemi bankar në Kosovë kryesisht bankat komerciale ofrojnë produkte të cilat janë të
kushtueshme krahasim me gjendjen ekonomike, po thuajse barazohen çmimet shtet e tjera
evropiane .
Në vijimi do të bëhet krahasimi i treguesve të raportimit financiare për bankën
ekonomike.
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Tabela 7. Krahasimi i treguesve të raportimit financiar të Bankës Ekonomik 2015-2018
2018

2017

2016

2015

Komentimi

6.59

5.85

5.79

6.6

Banka ka pasure lëkundje ndërvite në
përdorimin e efikasitet

Marxhines neto në %

32.77

33.59

35.33

30.5

Banka ka një rritje të fitimit në të hyrat

Kthimi në asetet e %

2.16

1.96

2.04

2

16.06

17.9

21.26

21.98

Borxhi afatgjate %

89.5

89.04

90.35

90.78

Borxhi kapital%

8.55

8.12

9.37

9.84

76.74

89.06

90.46

90.82

7.23

6.79

6.95

7.95

Tanishëm €

48.27

27.88

26.37

18.24

Shpejtësisë €

48.27

27.88

26.37

18.15

Parasë së Gatshme €

48.27

27.88

26.37

18.15

Indikatorët e Efikasitetit
Indikatorët e qarkullimit në
asetet %
Indikatorët e Profitabilitetit

Kthimi në Ekuitet ne %

Banka ka rritje për çdo 1 € investime në
kthime të aseteve
Banka ka ulje për çdo 1 € investim ne
kthimin në ekuitet

Indikatorët Levës

Borxhi total%

Kompania është kryesisht e financuar nga
borxhi afatgjate
Banka është e financuar në një përqindje të
vogël të borxhit kapital
Shohim që banka ka uljet të borxhit total

Indikatorët Likuiditetit
Neto kapitali qarkullues %

Asetet total kana pasur një lëkundje te
ndryshëm nder vite (zvogëlim) rritje
Banka është ne gjendje te mbuloje
shpenzimet
Banka ka për çdo 1 € shpenzime 48.27
mbulim
Banka ka një rritje të parasë se gatshëm për
çdo vit

Analizimi i dy pasqyrave financiare të Bankës Ekonomik nga viti 2015 -2018 tregojnë se
banka ka pasur nga viti në vit përmirësime të përformancës financiare.
Nga analizimi i pasqyrave financiare tregojnë që fitimi neto i bankës është përmirësuar
nga viti në vit dhe ka shënua rritje.
Pasuritë e bankës janë rritur nga viti në vit, po ashtu dhe detyrime.
Nga zgjedhja e treguesve të raportimit financiare shohim që banka kryesisht është e
financuar nga borxhi afatgjate.
Banka po ashtu ka një qarkullim të mirë të parasë së gatshme ku për çdo 1 € shpenzimi
ka shumëfishin e kthimit të kësaj parasë.
Nga analizimi i pasqyrave financiar të Bankës Ekonomike shohim që fitimi neto ka
shënuare rritje.
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